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SUMMARY
In order to expand the number of red grape cultivars suitable for Northern
Dalmatia subregion experimental vineyard has been planted on the farm Bastica
PK Zadar. The large number of red grape cultivar has been introducted. Seven of
them are spread in central and southern Italy (Montepulciano, Sangiovese,
Malvasia nera di Lecce, Ciliegiolo, Aglianico, Cabernet sauvignon, Moscato rosa),
which have similar ecological conditions as the area of Ravni Kotari. During the
five years period agrobiological, and production-technological characteristic
(vegetation cycle, yield, bud fertility, mechanical composition of berries and
bunches, most and wine quality) have been investigated under these ecological
conditions.
According to the results of the firs introduction, cultivars Cabernet sauvignon,
Sangiovese, Ciliegiolo and Moscato rosa have shown the best results, and it has
been recommended to plant them on larger experimental fields. Besides these
cultivars, some of the other may be interesting too, but it is necessary to make
some changes in production technology in order to express their full genetic
potential.
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SAETAK
S ciljem proirenja palete crnih vinskih sorata na podruèju podregije Sjeverna
Dalmacija podignut je 1982. godine pokusni nasad na objektu Batica, PK Zadar.
Introduciran je veæi broj crnih vinskih kultivara od kojih je sedam iz podruèja
centralne i june Italije (Montepulciano, Sangiovese, Malvasia nera di Lecce,
Ciliegiolo, Aglianico, Cabernet sauvignon, Moscato rosa), ekoloki sliènih podruèju
Ravnih Kotara. Tijekom petogodinjih istraivanja utvrðene su agrobioloke i
gospodarsko-tehnoloke odlike svakog kultivara (fenofaze, elementi rodnosti,
mehanièki sastav grozda i bobice, kakvoæa mota i vina) u ovim ambijentalno-
ekolokim uvjetima.
Na temelju rezultata istraivanja prvog stupnja introdukcije kao najinteresantniji
mogu se izdvojiti kultivari Cabernet sauvignon, Cillegiolo, Sangiovese i Moscato
rosa, te se preporuèaju za podizanje veæih pokusnih povrina. Osim toga, zbog
nekih povoljnih svojstava za daljnja istraivanja mogli bi biti interesantni i ostali
kultivari, ali uz prilagodbu pojedinih tehnolokih postupaka, kako bi genetièki
potencijal sorte doao do punog izraaja.
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UVOD
U podregiji Sjeverna Dalmacija veæ se due vrijeme
osjeæa nedostatak kvalitetnih vinskih kultivara. Postojeæi,
vrlo siromaan sortiment ne moe zadovoljiti potrebe
suvremene proizvodnje groða i vina, te sve veæe
zahtjeve trita.
Da bi se promijenilo postojeæe stanje, pored
inventarizacije i selekcije autohtonog sortimenta,
provodi se i introdukcija kvalitetnih kultivara. Rezultat
prve introdukcije (Faziniæ,1985, 1986, 1986a),
provedene poèetkom 70-tih godina iz june Francuske
je uvoðenje kultivara Grenache, Carignan i Ugni blanc
u intenzivnu proizvodnju, kao preporuèenih za ovo
podruèje.
Prva pozitivna iskustva potakla su daljnja istraivanja u
ovom pravcu, pa je 1982. godine podignut pilot-nasad
sa veæim brojem kultivara. Meðu njima nalazi se i 7 crnih
vinskih sorata koje su znaèajno zastupljene u sortimentu
sredinje i june Italije i slue za proizvodnju visoko
kvalitetnih vina.
U periodu od 1986. do 1990. godine provedena su
istraivanja agrobiolokih i gospodarsko-tehnolokih
svojstava ovih kultivara sa ciljem spoznavanja njihove
vrijednosti u ovim ambijentalno-ekolokim uvjetima. Na
temelju dobivenih rezultata prvog stupnja introdukcije
izdvojit æe se najinteresantniji, s kojima æe se podiæi veæe
pokusne povrine radi daljnje valorizacije pozitivno
oèitovanih svojstva.
MATERIJAL I METODE ISTRAIVANJA
Pokusni nasad
Pokusni nasad bio je smjeten na objektu Batica, PK
Zadar, podregija Sjeverna Dalmacija, Benkovaèko-
Smilèiæko vinogorje. Podignut je 1982. godine, uzgojni
oblik je popravljena zadarska lepeza s razmakom sadnje
2,80x1,20 m. Rezidbom je ostavljano pet rodnih reznika
sa dva do tri pupa, u prosjeku 10-15 pupova po trsu.
U pokusnom nasadu ispitivane su slijedeæe sorte:
Montepulciano, Sangiovese (klon R24), Malvasia nera
di Lecce, Ciliegiolo, Aglianico, Cabernet sauvignon,
Moscato rosa. Svaka je sorta zastupljena sa po 25 trsova.
Montepulciano je uz Sangiovese jedna od najrairenijih
sorata u centralnoj Italiji, uzgaja se na breuljkastim
terenima uz  talijansku jadransku obalu. Prema starijim
literaturnim podacima podrijetlo nije sasvim razjanjeno,
premda se u novije vrijeme sve vie vjeruje da se radi o
autohtonoj  sorti  Toskane (Ambrosi i sur., 1998). Kreæe
kasno u proljeæe i kasnije je dobi dozrijevanja. Dobre je
i redovite rodnosti, a na povoljnim poloajima i dobre
kakvoæe. Koristi se za proizvodnju crnih i ruièastih vina,
nije prikladan za due èuvanje.
Sangiovese je jedna od najstarijih talijanskih sorata.
Domovina joj je, kao i Montepulcianu Toscana, gdje se
jo uvijek moe pronaæi mnotvo tipova. Baza je za
proizvodnju poznatih talijanskih Chianti-vina. Rairen je
u Toscani i cijeloj centralnoj Italiji, a u posljednje vrijeme
iri se prema jugu i na otoke. Osim Italije, uzgaja se u
manjoj mjeri i u Kaliforniji, Argentini, Australiji, Aliru,
Tunisu i Francuskoj. Vrlo je bujna sorta, kasnije dobi
dozrijevanja i visoke rodnosti. Daje slabije do srednje
obojena vina, umjerene do visoke kiselosti. Klon R24
odlikuje se srednje velikim grozdom, intenzivnijom
bojom, izraenijim taninima i ekstraktom u odnosu na
populaciju.
Cilliegiolo je vjerojatno stara panjolska sorta
introducirana u Italiju (Ambrosi i sur., 1998), premda
je neki smatraju autohtonom sortom Toscane (Robinson,
1999), gdje se najvie uzgaja. Rairena je u cijeloj
centralnoj Italiji, gdje dozrijeva sredinom kolovoza.
Bujna je sorta, visokih i stabilnih prinosa. Daje umjereno
alkoholièna vina s niskim sadrajem ukupne kiselosti.
Bojom, a ponekad i okusom podsjeæa na trenje, po
èemu je i dobila ime. Kao i dvije prethodne sorte slui
kao baza za proizvodnju Chianti vina.
Aglianico je vrlo stara sorta podrijetlom jo iz antièkih
vremena. Iz Grèke je introducirana u Italiju, a danas se
najvie uzgaja na jugu, u provincijama Campania,
Basilicata i Puglia. Kreæe rano u proljeæe, a osobito dobro
uspijeva na sunim stanitima sa velikim brojem sati
sijanja sunca. Vrlo je bujna sorta, visoko prinosna. U
uvjetima june Italije dozrijeva sredinom rujna. Moe
dati vina vrhunske kakvoæe, suha, ugodne kiselosti.
Zadovoljavajuæi sadraj tanina i kiselina èine ovo vino
pogodnim za due èuvanje. Sa starenjem ono dobiva
zaobljen i puni okus, ponekad  sa voænom notom.
Cabernet sauvignon je kultivar podrijetlom iz Francuske,
Bordeaux. Rasprostranjen je u velikom broju
vinogradarskih zemalja svijeta, jer uspijeva u razlièitim
ekolokim podruèjima. U Hrvatskoj se najvie uzgaja u
Istri gdje daje vina visoke kakvoæe.
Podrijetlo sorte Moscato rosa (Rosenmuskateller) nije
sasvim razjanjeno. Naime, suvremeni ampelografi
smatrali su da je ova sorta podrijetlom iz junog Tirola
u Italiji (Ambrosi i sur., 1998), premda su neki stariji
autori (Babo i Mach, 1909; Turkoviæ i Turkoviæ, 1963)
navodili da je ona introducirana u Italiju iz Dalmacije
krajem 19. stoljeæa. Genetièkom analizom uzoraka
kultivara Moscato rosa i Mukat rua poreèki (Maletiæ
et al., 1999), koji je nekad bio rasprostranjen u
Hrvatskoj na podruèju Dalmacije, Slavonije i u Istri,
dokazano je da se radi o istom kultivaru, to èini
vjerojatnijom tvrdnju da je to autohtoni hrvatski kultivar.
To je kultivar vrlo slabe rodnosti, koja je posljedica
problema u oplodnji zbog funkcionalno enskog cvijeta,
ali vrlo visoke kakvoæe. Radi niskih prinosa danas se
uzgaja na malim povrinama u Istri i sjevernoj Italiji.
Vina ove sorte imaju karakteristièan i izraen sortni miris
koji podsjeæa na osuene latice rua, po èemu je i dobila
ime.
Malvasia nera di Lecce je, kao i ostali kultivari iz grupe
Malvasia, orijentalnog podrijetla . Uzgaja se u Pugli, u
provincijama Lecce, Terano i Brindisi. Srednje je bujna
sorta, dobre i redovite rodnosti. Daje vina rubin crvene
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boje, prilièno alkoholièna, niske ukupne kiselosti,
ugodnog, karakteristiènog  vinskog mirisa. Prikladan i
za proizvodnju ruièastih vina koje karakteriziraju fine
voæne arome.
Okolinski uvjeti
Klima Ravnih Kotara pripada mediteranskom tipu s
nekim karakteristikama kontinentalne klime. Karakte-
riziraju je umjereno hladni zimski mjeseci te umjereno
topli i kioviti proljetni i jesenski, dok su srpanj i kolovoz
uglavnom vruæi i suhi. Radi ilustracije klimatskih uvjeta
u godinama istraivanja koriteni su podaci agro-
meteoroloke stanice smjetene na susjednom objektu
Nadin, prikazani u tablici 1.
Tlo je na objektu Baticasrednje eluvirano, a osnovu
mu èini srednje eocenski fli, pokriven razlièitim kvartar-
nim nanosima. Po teksturi je pjeskovito-glinasta ilovaèa
s èesticama sitnog pjeska 0,1-2,0 mm.
Geografski poloaj objekta je 440 i 20 sjeverne irine  i
150 istoène duine, a lei na nadmorskoj visini izmeðu
120 i 125 m. Zapadne je i june ekspozicije.
Metode istraivanja
Istraivanja agrobiolokih i gospodarsko-tehnolokih
karakteristika su provedena u periodu 1986.-1990.
godina po planu i metodici Meðunarodne ampelo-
grafske komisije (Vidal,1957).
Praæen je godinji bioloki ciklus razvoja (Lazarevski,
1946; Jelaska,1963), te su utvrðeni datumi poèetka
najvanijih fenofaza (5% trsova), a za cvatnju i zavretak
faze (95% trsova).
Mehanièka analiza grozda i bobice obavljena je po
dopunjenoj metodi Prostoserdova (1946). Uzeto je
svake godine po deset grozdova, mase pribline
prosjeènoj. Utvrðen je sastav grozda i bobice za svaki
kultivar, te struktura grozda. Strukturni pokazatelj grozda
prikazan je kao odnos mesa prema èvrstom ostatku
(peteljkovina+koice+sjemenke).
Elementi rodnosti su utvrðeni svake godine na po deset
trsova. Izraèunati su koeficijenti rodnosti, te prirod po
trsu i jedinici povrine.
Izvreno je mjerenje kolièine eæera i ukupnih kiselina u
motu svakog kultivara, kao osnovnih pokazatelja
kakvoæe mota. Kolièina eæera je odreðena Babo-ovom
motnom vagom, a koncentracija ukupnih kiselina
titracijom s n/4 NaOH.
Radi dobivanja potpunije slike o gospodarskim
svojstvima introduciranih kultivara izvrena je
mikrovinifikacija u prve dvije godine istraivanja.
Izvrena je fizikalno kemijska analiza standardnim
analitièkim metodama priznatim po OIV-u (Zoec,1994):
Alkohol u vinu odreðen je metodom destilacije vina koja
se temelji na odvajanju  alkohola od drugih sastojaka
vina. Na osnovu specifiène teine destilata kod 20oC
prema vodi kod iste temperature iz tablica po Reichardu
oèitani su odgovarajuæi vol % alkohola.
Ukupne kiseline odreðene su metodom neutralizacije
uzorka s N/4 NaOH uz indikator bromtimol plavo.
Hlapive kiseline metodom neutralizacije uzorka
prethodno destiliranog u struji vodene pare, s N/10
NaOH uz indikator fenolftalein.
Ukupni ekstrakt odreðen je denzimetrijski iz ostatka
destilacije, a odgovarajuæa kolièina ekstrakta u g/l oèitana
je iz tablica po Reichardu.
eæer je odreðen volumetrijski, titracijom uzorka s 0,5%
otopinom glukoze, uz primjenu Feling I i Feling II
otopine, te metil plavog kao indikatora.
Aktualni aciditet odreðen je mjerenjem na pH metru.
Obojenost pri 420 nm i 520 nm odreðena je
spektrofotometrijski  na aparatu Unicam SP Series 6.
Intenzitet i nijansa boje odreðeni su iz zbroja odnosno
kvocijenta vrijednosti dobivenih na spektrofotometru pri
valnoj duini 420 i 520 nm.
Permanganatni index odreðen je metodom po Ribereau
 Gayonu koja se temelji na titraciji s K- permanganom
u hladnom.
Index mekoæe je odreðen raèunskim putem.
ukupne kiseline x 0,65 = A; IMn : 20 = B
A+B=C;  alkohol vol% - C = Index mekoæe
Ukupni fenoli odreðeni su metodom po Singleton 
Rossiu. Intenzitet obojenja spojeva nastalih u prisustvu
Folin Ciocalteau reagensa je mjeren spektrofotometrijski
kod 765 nm.
Pepeo je odreðen metodom spaljivanja organske tvari
na temperaturi 525oC.
Vina su ocjenjena nakon drugog pretoka metodom
BUXBAUM (Paul, 1964). U ocjenjivanju je sudjelovalo
sedam ocjenjivaèa, a u poglavlju rezultati prikazana je
medijana organoleptiène ocijene.
Tablica 1. Meteoroloki podaci - Nadin (1986.-1990.)
Table 1. Meteorological data  Nadin (1986-1990)
 Godinje 
Annual 
U vegetacijskom periodu 
(IV-IX mj.) 
During the growing season 
Srednja dnevna temperatura zraka - Mean daily air temperature (0C) 13,7 18,9 
Apsolutna minimalna temperatura zraka-Lowest recorded minimum air temperature (0C) -11,8 -1,6 
Apsolutna maksimalna temperatura - Highest recorded maximum air temperature (0C) 38,0 38,0C 
Broj sati sijanja sunca - Sunshine hours (h) 2654,5 1733,3 
Suma oborina - Total of precipitations (mm) 766,1 343,7 
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REZULTATI I RASPRAVA
Fenoloka istraivanja
Tijekom svih godina istraivanja vrena su opaanja
poèetka najvanijih fenofaza, a prosjeèni datumi
prikazani su u tablici 2.
Raspon kretanja vegetacije odnosno poèetaka otvaranja
pupova, kod ispitivanih kultivara iznosi 14 dana.
Najranije kretanje zabiljeeno je kod kultivara Moscato
rosa, glavnina kultivara kreæe u prvoj dekadi travnja,
dok je Montepulciano najkasnije otvarao pupove.
U fazi cvatnje zabiljeena su najmanja odstupanja po
godinama, kraj svibnja - poèetak lipnja za poèetak,
odnosno 5. - 20. lipnja za zavretak.
Faza are kod veæine kultivara poèinje sredinom
kolovoza, dok punu zrelost nastupa od 1.9. do 1.10. U
II epohu (prema Pulliat-u) dozrijevanja spada Moscato
rosa, a ostali u III.  Najkasnije dozrijevaju Malvasia nera
i Aglianico.
Rodnost
Prosjeèni rezultati istraivanja rodnosti prikazani su u
tablici 3.
Kod veæine kultivara prosjeèni udio nepotjeralih pupova
je nizak, a znaèajnije abortiranje zabiljeeno je kod sorte
Montepulciano, to je rezultiralo niskim koeficijentom
potencijalne rodnosti. Najvie nerodnih mladica je imao
Ciliegiolo (gotovo svaka druga), to je najvjerojatnije
posljedica neadekvatne duine rodnog drva. Ova sorta
se u Italiji ree iskljuèivo na dugo rodno drvo, dok su u
pokusnom nasadu rezidbom ostavljani samo rodni
reznici (2-3 pupa). Zbog toga je kod ove sorte utvrðen
najmanji broj grozdova po trsu, a koeficijenti rodnosti
bili su opæenito najnepovoljniji.
Najveæi broj grozdova po trsu zabiljeen je kod sorata
Moscato rosa i Cabernet sauvignon (25,8 i 25,2), to





nera di Lecce 








3.IV. 2.IV. 3.IV. 4.IV. 7.IV. 1.IV. 
Poèetak cvatnje 
Beginning of flowering  
8.VI. 21.V. 25.V. 23.V. 3.VI. 1.VI. 23.V. 
Zavretak cvatnje 
End of flowering 
20.VI. 5.VI. 6.VI. 5.VI. 12.VI. 10.VI. 8.VI. 
ara- Veraison 18.VIII. 17.VIII. 20.VIII. 11.VIII. 22.VIII. 10.VIII. 10.VIII. 
Zrelost (berba) 
Ripening (harvest) 













Average buds per vine 
13.81 
 
13.63 13.85 13.50 11.80 13.90 12.90 
Nekrenuli pupovi (%) 
Aborted buds % 15.86 9.17 5.56 1.48 11.02 7.91 3.88 
Broj mladica/trs 
Number of shoots per vine 11.63 12.38 13.08 13.30 10.50 12.80 12.40 
Nerodne mladice (%) 
Infertile shoots per vine % 18.54 6.02 10.51 46.67 4.24 6.48 8.53 
Rodne mladice (%) 
Fertile shoots per vine % 65.60 84.81 83.90 51.85 87.74 85.61 87.60 
Broj grozdova/trs 
Number of bunches per vine 
14.80 
 
17.19 20.13 8.60 18.00 25.20 25.80 
Broj grozdova/pup (KpR) 
Number of bunches per bud  0.96 1.02 1.32 0.62 1.25 1.43 1.79 
Broj grozdova/ mlad. (KrR) 
Number of bunches per shoot 1.14 1.12 1.39 0.63 1.41 1.55 1.86 
Broj gr./rodna mlad. (KaR) 
Number of bunches per fertile 
shoot 
1.46 1.20 1.47 1.20 1.48 1.67 2.04 
Prosjeèni prirod/trs (kg) 
Average yield per vine (kg) 3.710 5.400 4.880 3.003 3.926 4.300 2.470 
 
Tablica 2. Godinji bioloki ciklus razvoja (prosjek 1986.-1990.)
Table 2. Vegetation cycle of development (average 1986-1990)
Tablica 3. Rezultati ispitivanja elemenata rodnosti (prosjek 1986.-1990.)
Table 3. Results of bud fertility (average 1986-1990)
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Mehanièki sastav grozda
U svim godinama istraivanja utvrðena je prosjeèna
masa grozda i izvrena analiza mehanièkog sastava za
svaki kultivar. Rezultati su prikazani u tablici 4.
Iz navedenih rezultata uoèljive su velike razlike meðu
kultivarima. Prosjeèna masa grozda kretala se od 95,75
g (Moscato rosa) do visokih 349,2 g (Ciliegiolo). Na
temelju izvrene mehanièke analize utvrðena je struktura
grozda. Zbog vrlo velikog udjela peteljkovine u grozdu,
najnepovoljniji odnos izmeðu mesa i èvrstog ostatka
utvrðen je kod kultivara Moscato rosa (graf 1). Ovakva
struktura grozda moe se objasniti vrlo loom oplodnjom
ovog kultivara obzirom na funkcionalno enski cvijet,
to rezultira pojavom rehuljavosti grozda i u konaènici
njegovom malom masom.  Uz najveæu masu grozda,
najpovoljniji randman utvrðen je kod kultivara
Cilliegiolo, a dobar odnos mesa i èvrstog ostatka imale
su i sorte Malvasia nera di Lecce i Montepulciano.
Prinos
U svim godinama istraivanja utvrðen je prinos po trsu
za sve kultivare, a prosjek 1986.-1990. prikazan je u
tablici  3. Iz podataka za prinos po trsu izraèunat je i
teoretski prinos u kg groða, odnosno hektolitrima vina
po hektaru (graf 2). U periodu istraivanja najveæi prinos
po trsu (odnosno oèekivani prirod po hektaru) imali su
kultivari Sangiovese i Malvasia nera di Lecce. Iako je kod
kultivara Sangiovese utvrðeno tek neto vie od jednog
grozda po rodnoj mladici, zbog velike mase grozda, u
konaènici je kod ovog kultivara zabiljeen najveæi prinos.
Visoki prinos utvrðena je i kod kultivara Malvasia nera
di Lecce koju je karakterizirala veæa rodnost mladica
(1,47 grozdova /rodnoj mladici), a prosjeèno neto
manja masa grozda. Unatoè najveæoj rodnosti mladica,
prema oèekivanjima,  najslabiji prinos po hektaru
zabiljeen je kod kultivara Muscato rosa, zbog veæ
spomenutih problema u oplodnji. Miljenja smo da bi
se izborom adekvatnog opraivaèa ovaj problem mogao
ublaiti, odnosno podiæi prinos groða na adekvatnu
razinu. Unatoè najveæoj masi grozda, niski do osrednji
prinosi utvrðeni su i kod kultivara Ciliegiolo, kao
posljedica neodgovarajuæe duine rodnog drva.
Promatrajuæi teoretski prinos po hektaru moemo
zakljuèiti da su kod veæine ispitivanih kultivara postignuti
zadovoljavajuæi prinos, koji su se kretali  blizu
maksimalno dozvoljenih kolièina od 12 000 kg/ha za
proizvodnju kvalitetnih vina u ovoj zoni proizvodnje.
Najrodnije sorte, Sangiovese i Malvasija nere di Lecce
znaèajno su premaile ovu granicu, pa bi tehnoloke
zahvate u njihovoj proizvodnji njihovu valjalo prilagoditi
u cilju svoðenja prinosa u zakonski dozvoljene okvire.
Kakvoæa mota
Kao to je vidljivo iz prikazanih podataka u tablici 5,
veæina kultivara pokazala je dobre rezultate u pogledu
eæera i ukupne kiselosti u motu. Kod Aglianica, sorte
iz junih talijanskih podruèja, zabiljeena je najnia
koncentracija eæera (15,38 %), dok je sadraj ukupnih
kiselina bio vrlo visok (9,83 g/l). Niska kiselost mota,
pogotovo u odnosu na koncentraciju eæera utvrðena
je kod kultivara  Moscato rosa. Povoljniji odnos eæera
i ukupne kiselosti kod ovih dvaju kultivara mogao bi se
postiæi pomicanjem termina berbe, neto kasnije za
Aglianico, a ranije za Moscato rosa. Vrlo visoki prinos
kod kultivara Sangiovese, odrazio se u neto niem
sadraju eæera u motu, a kod njega je utvrðen i najnii
sdraj i eæera i ukupne kiselosti.
Kakvoæa vina
Rezultati fizikalno-kemijske analize prikazani su u tablici
6. Sva dobivena vina bila su suha, bez ostatka
neprovrelog eæera. Prema koncentraciji alkohola srednje
su jaka do jaka, izuzev vina kultivara Aglianico i Malvasia
nera di Lecce, kod kojih je kao posljedica
neprilagoðenog termina berbe vino bilo neskladnog
odnosa alkohola i ukupne kiselosti. Vina kultivara
Moscato rosa su zbog niske ukupne kiselosti, a razmjerno
visokog sadraja alkohola bila prilièno neharmonièna.
Meðutim, zbog izraenog, vrlo finog sortnog mirisa, koji
podsjeæa na osuene latice rua vina ove sorte su dobila
najvie ocjene. Stoga je vrlo interesantan za ovo
podruèje, posebice zbog nedostatka kultivara za
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Graf 1. Strukturni pokazatelj (meso/èvrsti ostatak),
prosjek 1986-1990
Graph 1. Structure index (flesh/solid residue),
average 1986-1990
Graf 2: Prinos, prosjek 1986-1990.
Graph 2. Yield, average 1986-1990
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Masa grozda (g) 
Average bunch weight (g) 
250.41 314.35 242.40 349.20 218.13 170.65 95.75 




















82.90 84.21 85.62 80.96 79.16 75.36 
Kostur (peteljkovina, koica) 
Skeleton (peduncle + skin) 
16,59 13,43 12.94 12.04 16.09 16.54 20.49 
Èvrsti ostatak  
(petelj.+ koica+sjemenke) 
Solid residue  
(peduncle + skin + seeds) 
19.04 17.10 15.79 14.38 19.04 20.84 24.64 
 
Tablica 4. Mehanièki sastav grozda (1986.-1990.)
Table 4. Mechanical composition of bunches (average 1986-1990)
Tablica 5. Kemijska analiza mota (1986. i 1987.)
Table 5. Must analysis (1986  i 1987)
oèekivanjima, obzirom na odlike ispitivanih kultivara.
Intenzitet obojenja kretao se od 0,185 (Malvasia nera
di Lecce) do 0,723 (Ciliegiolo), a nijanse od
svijetlocrvenih do crvenih boja. Vrijednosti
permanganatnog indeksa kretale su se kod vina veæine
kultivara u granicama od 20  30, to je karakteristièno
za ruièasta vina,  a kod Cabernet sauvignona i
Montepulciana bile su jo nie. Za ova vina takoðer je
karakteristièno da su u godinama istraivanja imala
indeks veæi od 3 to ih svrstava u skupinu gorkastih i
manje gorkih vina.
S obzirom da su zbog moguènosti komparacije kultivara
u pokusu termin berbe, kao i tehnologija prerade bili
jednaki za sve, a analiza i organoleptièna ocjena bile
provedene veæ nakon drugog pretoka, teko je iz
dobivenih analitièkih parametara i organoleptiène
ocjene  dati konaèni sud, naroèito stoga to se radi o
obojenim vinima. Stoga ove  pokazatelje valja shvatiti
kao nadopunu naprijed iznesenih gospodarskih vrsnosti.
ZAKLJUÈAK
Na temelju rezultata petogodinjih istraivanja, te
oèitovanih gospodarskih svojstava smatramo da su
Cabernet sauvignon, Ciliegiolo i Muscato rosa
najinteresantniji kultivari, te se preporuèaju za podizanje
veæih pokusnih povrina.
S obzirom da se radi o prvom stupnju introdukcije, gdje
je cilj obuhvatiti veæi broj kultivara, tehnologija uzgoja
i prerade bila je jednaka za sve. Dobiveni rezultati
ukazuju na potrebu prilagoðavanja pojedinih
tehnolokih postupaka svakom kultivaru. Tako na
primjer, veæi broj abortiranih pupova, nerodnih mladica,
ili pak niski koeficijenti rodnosti (Montepulciano,
Ciliegiolo) ukazuju na potrebu prilagoðavanja
ampelotehnièkih zahvata, ponajprije duine rodnog
drva. Jednako tako, isti termin berbe rezultirao je
neharmoniènim odnosom eæera i kiselina u motu
(Aglianico,  Malvasia nera di Lecce i Moscato rosa). Osim
toga, punu pozornost treba obratiti tehnologiji prerade,
njege i dozrijevanja vina, kako bi potencijal sorte doao
do punog izraaja.
Uzimajuæi u obzir naprijed navedeno, smatramo da bi
i ostali kultivari mogli biti interesantni za daljnja
istraivanja,  zbog nekih povoljno oèitovanih svojstava,
nakon kojih bi se mogao donijeti konaèan sud o
gospodarskoj vrijednosti ovih sorti, te se preporuèaju
za daljnja istraivanja.
 eæer - Sugar (%) Ukupne kiseline - Total acids (g/l) 
Montepulciano 19,0 7,5 
Sangiovese 17,0 6,0 
Malvasia nera di Lecce 18,4 8,2 
Ciliegiolo 18,6 7,8 
Aglianico 15,4 9,8 
Cabernet sauvignon 18,1 7,6 
Moscato rosa 19,0 5,8 
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 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Relativna gustoæa  
Specific gravity 20/20 
0,9935 0,9912 0,9940 0,9954 0.9964 0,9964 0,991 0,9954 0,9934 0,9922 0,9940 0,9950 0,9928 
Ukupni alkohol vol% 
Alcohol  vol % 
11,38 12,0 11,39 9,45 9,62 7,94 11,73 10,27 11,91 12,70 10,11 10,87 11,73 
Ukupni ekstrakt g/l 
Total extract g/l 
21,9 23,3 23,2 21,1 24,2 25,8 26,1 23,70 23,5 22,4 20,6 25,0 21,4 
Reducirajuæi slador g/l 
Reducing sugar g/l 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Ukupna kiselost g/l 
Total acidity g/l  
6,8 6,5 6.5 6.8 8.3 8.8 6.4 7.96 6.10 5.56 5.29 5,83 5,60 
Hlapliva kiselost g/l  
Volatile acids g/l 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.38 0.42 0.33 0.33 0.62 0.45 
pH 3.20 3.20 3.17 3.17 3.04 3.04 3.31 3.12 3.10 3.5 3.5 3.15 3.15 
Boja D.O. 420 nm 
Color D.O. 420 nm 
0.197 0.180 0.210 0.200 0.241 0.241 0.146 0.254 0.250 0.113 0.115 0.068 0.068 
Boja D.O. 520 nm 
Color D.O. 520 nm 
0.431 0.450 0.425 0.6159 0.470 0.470 0.310 0.482 0.520 0.117 0.117 0.116 0.118 
Intenzitet boje 
Color intensity 
0.620 0.630 0.635 0.819 0.711 0.711 0.456 0.736 0.770 0.230 0.232 0.184 0.186 
Nijansa boje 
Hue of color 
0.457 0.400 0.494 0.323 0.513 0.513 0.471 0.527 0.480 0.966 0.982 0.586 0.576 
Permanganatni index 
Polyphenol Index 
18.9 17.5 20.6 20.0 20.6 20.2 28.4 22.1 21.2 11.5 10.6 32.3 32.0 
Indeks mekoæe 
Index of smoothnes 
6.0 6.9 6.2 4.1 3.2 1.2 6.0 4.0 6.9 8.5 6.1 4.3 5.9 
Ukupni fenoli mg/l 
Total phenols mg/l 
560 560 460 470 493 520 740 490 495 245 230 310 310 
Pepeo g/l 
Ash g/l 




14,5 17,3 17,5 17,0 16,3 16,5 17,4 16,0 15,8 16,94 17,6 17,98 17,9 
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